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1. HYRJE
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) ose bizneset e vogla dhe të mesme (BVM) janë
biznese, numri i stafit të të cilëve bie nën kufijtë e caktuar. Shkurtimi "NVM" përdoret nga
organizata ndërkombëtare si Banka Botërore, Kombet e Bashkuara dhe Organizata
Botërore e Tregtisë (OBT). NVM-të i tejkalojnë kompanitë e mëdha me një diferencë të
gjerë dhe punësojnë më shumë njerëz. Për shembull, BVM-të australiane përbëjnë 97% të
të gjitha bizneseve australiane, duke punësuar 4.7 milion njerëz. Në Kili, në vitin komercial
2014, 98.5% e firmave janë klasifikuar si BVM. Në Tunizi, vetëm vetëpunësuesit përbëjnë
rreth 28% të totalit të punësimit jo fermë dhe firmat me më pak se 100 punonjës zënë rreth
62% të totalit të punësimit. Në vendet në zhvillim, firmat më të vogla (mikro) dhe
joformale, kanë një peshë më të madhe sesa në vendet e zhvilluara. Gjithashtu thuhet se
BVM-të janë përgjegjëse për nxitjen e inovacionit dhe konkurrencës në shumë sektorë
ekonomikë. Megjithëse krijojnë më shumë vende të reja pune.
NVM-të janë të rëndësishme për arsye ekonomike dhe sociale, duke pasur parasysh rolin e
sektorëve në punësim. Për shkak të madhësive të tyre, NVM-të ndikohen shumë nga
Kryeshefi Ekzekutiv i tyre, Drejtorët Ekzekutivë të NVM-ve shpesh janë themeluesit,
pronarët dhe menaxherët e NVM-ve. Detyrat e një CEO në NVM janë të vështira, ashtu si
CEO të kompanive të mëdha. Një CEO duhet të ndajë strategjikisht kohën, energjinë dhe
asetet e saj për të drejtuar BVM-të. Në mënyrë tipike, CEO është strateg, kampion dhe
udhëheqës për zhvillimin e NVM-ve ose arsyeja kryesore për biznesin nëse dështon.

Më shumë se gjysma e NVM-ve në Kosovë janë të përfshira në aktivitete tregtare. Më pak
se 10% në aktivitete prodhuese. Shumica e këtyre janë të përfshira në ushqime, pije dhe
duhan. Ekziston një nevojë urgjente për zhvillimin dhe krijimin e ndërmarrjeve më
konkurrente të cilat mund të prodhojnë mallra që mund të konkurrojnë me prodhimet e
importuara dhe të
konkurrojnë në rrafshin ndërkombëtar.
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Kosova ka nevojë për një sektor dinamik të NVM-ve ku ndërmarrësit janë gjendje të
krijojnë dhe të rritin bizneset e tyre me pengesa minimale legjislative dhe rregullative, por
brenda kornizës ligjore. Misioni i definuar i Strategjisë të NVM-ve është: "Përmirësimi i
mjedisit të biznesit dhe kulturës së ndërmarrsisë duke synuar krijimin dhe rritjen e shpejtë
të NVM-ve të qëndrueshme"
Pra, në vijim do te diskutojmë rreth përkufizimit të BVM-së, strukturës, strategjisë,
karakteristikave, barrierave etj.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Kete kapitull e kam ndarë në disa pjesë të cilat na ndihmojnë për të krijuar kuadrin teorik të
të gjithë punimit në mënyrë të qartë dhe logjike, ku është shqyrtuar literatura që përfshinë
analiza dhe një numër të madh definimesh, kuptimesh, analiza, shkrime, debate etj

2.1.1

Përkufizimi i ndërmarrjes së vogel dhe të mesme (NVM/BVM)

Nuk ka ndonjë përkufizimapo kriter rreth përcaktimit të termit ndërmarrjepërkatësisht
biznese të vogla dhe të mesme (NVM/BVM).
Mexhithatë disa nga karakteristikat që e bëjnë të dallojnë biznesetnga njeri tjetri janë të
dukshme, shembull:
•Beauty salon, Piceri, Auto-larje, dyqane – janëbiznese të vogla
•Fabrika e moblieve, Fabrika për prodhim të Aeroplanëve etj - janë biznese të mëdha.
Atëher arrijmë në përfundim se diqka që është e vogël në një indusrti për nga vëllimi i
shitjeve, i të ardhurave, ose i të punësuarve, ajo që është e vogël në një industri, mund të
jetë e madhe në një industri tjetër.

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë bizneset të cilat e përbëjnë 99 % të zhvillimit
ekonomik dhe cilësohet si njëri ndër sektorët bazë në krijimin e një buxheti të qëndrueshëm
ekonomik të Republikës së Kosovës, dhe zhvillimi i tyre do të krijonte edhe vende të reja
pune.
NVM-të janë të rëndësishme për arsye ekonomike dhe sociale, duke pasur parasysh rolin e
sektorëve në punësim.
Për shkak të madhësisë së tyre, NVM-të ndikohen shumë nga Zyrtarët Kryesorë të
Ekzekutivëve. Drejtorët ekzekutiv të NVM-ve janë shpesh themeluesit, pronarët dhe
menaxherët e NVM-ve. Një CEO duhet të caktojë strategjikisht kohën, energjinë dhe asetet
e tij për të drejtuar NVM-të. Në mënyrë tipike, CEO është strateg, kampion dhe udhëheqës
për zhvillimin e NVM-ve ose arsyeja kryesore për biznesin.
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Sipas UE-së BVM ndahet në tri kategori:
•Ndërmarrjet/bizneset mikro 1-9 të punësuar
•Ndërmarrjet/bizneset e vogla 10-49 të punësuar
•Ndërmarrjet/bizneset e mesme 50-249 të punësuar (Shiroka Pula, n.d.)

2.1.2 Struktura e NVM-së

Zhvillimi i NVM-ve cilësohet si një ndër instrumentët më të përshtatshëm dhe tepër
favorizues për zhvillimin e çdo lloj ekonomie, disa më shumë të atyre që janë në tranzicion
apo sapo e kanë kaluar atë. Ky sektor gjeneron rritje ekonomike të qëndrueshme ndërkohë
që siguron punësim dhe kontribuon në zbutjen e varfërisë. Roli i NVM-ve është mjaft i
rëndësishëm edhe në Kosovë.
NVM-të zakonisht janë ndërmarrjet që punësojnë jo më shumë se 250 punonjës. Kjo
teknikë ndryshon nga vëndi apo rajoni ku biznesi operon. Disa vënde kanë definicione te
ndryshme per NVM-të.
Tregtia eshte fusha me atraktive per bizneset e vogla dhe te mesme per shkak te kerkesave
me te vogla per kapital fillestar. Sherbimet gjithashtu jane fusha atraktive dhe dominante ne
te cilat veprojne NVM-të. Kjo ka te beje me sherbime te shumellojshme te individeve apo
ndermarrjeve.Fusha e sherbimeve koheve te fundit ka fituar nje peshe te madhe ne
zhvillimin e shpejte ekonomik.
E vetmja mënyrë për të ulur varfërinë dhe për të nxitur rritjen ekonomike, nëpërmjet
pasurisë dhe krijimit te punësimit jane NVM-të. Në vëndet në zhvillim, NVM-të janë një
burim kryesor të ardhurash dhe një burim shumë i mirë punësimi. Përveç ketyre NVM-të
ndihmojnë edhe për të arritur qëllime të tjera zhvillimore.
Ato mund të ofrojnë mallra apo shërbime ne fushat kritike për zhvillimin të tilla si shëndeti,
arsimi dhe mund të sigurojnë burim të ardhurash për njerëzit në nevojë.
Për shembull, përpjekjet për zhvillimin e grave sipërmarrëse ndihmon në rritjen e barazisë
gjinore duke u siguruar grave një burim shumë të mire të ardhurash.
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2.1.3

Strategjia e zhvillimit të NVM-ve në Kosovë

Strategjia për NVM është një komponent nënsektorial i Strategjisë për Zhvillimin
Kombëtar të Kosovës. Strategjia për NVM është ndërsektoriale dhe përfshinë një numër
tëAgjencive Qeveritare të cilat kanë përgjegjësi për disa pjesë tëimplementimit të saj.
Implementimi i suksesshëm i Strategjisë së NVM-ve do të ndihmojë në lehtësimin e shumë
kufizimeve të rritjes ekonomike, do të rrisë aktivitetin e sektorit privat, rris investimet e
brendshme dhe të jashtme dhe si rrjedhim do të jetë kontribues i madh në krijimin e
vendeve të punës.
Ekonomia e Kosovës që ga viti 1999 ka qenë kryesisht e shtyrë nga ndihma
ndërkombëtare, sektori publik dhe remitancat (BB, 2010). Roli i sektorit privat, e
posaçërisht i NVM-ve ka qenërelativisht i dobët. Pavarësisht kësaj, Kosova është ende në
fazën e tranzicionit ku ndërmarrësia dhe krijimi i bizneseve të vogla pritet të luaj rol
thelbësor në rrugën drejt një ekonomie moderne të tregut të lirë dhe si rrjedhim edhe drejt
zhvillimit dhe rritjes ekonomike.
NVM-të e Kosovës nuk janë konkurrente në nivel kombëtar, për këtë arsye importet
dominojnë dukshëm. Për shkak të mjedisit jo të favorshëm për biznes dhe në mungesë të
kulturës kreative tё ndërmarrësisё, Kosova ka mungesë të firmave inovative me rritje të
shpejtë, të cilat janë kontribuuesit kryesor në krijimin e vendeve të punës në ekonomitë e
zhvilluara perëndimore.
Sipas raportit “Indeksi i Politikave për NVM 2009" tregon se Kosova për disa arsye të
ndryshme, ende është në fazën e kompletimit të kërkesave themelore institucionale, ligjore
dhe rregullative që kanë të bëjnë me politikat e NVM-ve.
Vendet e reja të punës krijohen nga bizneset e reja, por pjesa më e madhe e vendeve të reja
të punës do të gjenerohet nga rritja e ndërmarrjeve ekzistuese që janë të alokuara në
sektorët që kan potencial më të madhë për rritje. Në disa raste fokusi do të jetë nё
nënsektorë në kuadër të sektorit ekzistues. Ofrimi i ndihmës për ndërmarrjet në rritje dhe
ato fillestare në këta sektorët do të ketë ndikim pozitivë në krijimin e vendeve të reja të
punës. Në kuadër të nënsektorëve prioritar bashkëpunimi në mes të ndërmarrjeve do të
inkurajohet nëpërmjet kllasterëve tё ndërmarrjeve. (MTI, n.d.)
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2.1.4

Karakteristikat e NVM(BVM)-së

Committeet for Economic Development-ka dhën një nga përkufizimet më të mira në lidhje
mbi BVM-sipas të cilit duhët të plotësohën dy apo më shumë karakteristika:
1.Menaxhmenti i firmës është i pavarur dhe zakonisht menaxheret janë pronar,
2.Kapitali zakonishtë është në pronësi të një individi ose një grupi të vogël individesh,
3.Regjioni i shtrirjës është kryesisht i vogël,
4.Madhësia e firmës në korniza të industris patj etër duhët të jetë e vogël.

Si kritere tjera mund të konsiderohen edhe;
1.Biznesi duhët të jetë i pavarur,
2.Biznesi nuk duhët të jetë dominant në rajon
3. Numëri i të punsuareve,
4.Të hyrat nga shitja.

Në Francë: sipas numrit të puntorëve:
1.Më pak se 10 punëtor-ndërmarrje shumë të vogla,
2.10-49 puntor-janë ndërmarrje të vogla,
3.50-500 ndërmarrje të mesme,
4.Mbi 500 puntor-ndërmarrje

Në Itali
1.Mikrrondërmarrje-prej 1-19 punëtor,
2.Ndërmarrje të vogla-20-99 punëtor,
3.Ndërmarrje të mesme-100-499 punëtor.

Në Gjermani;
1.E vogël-nga 0-49 të punësuar,
2.E mesme prej 50-499 të punësuar
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Karakteristikat e përgjithshme mbi përkufizimin e BVM tentohet të bëhët nga disa aspekte,
dhe atë;
1. Menaxhimi bëhët nga pronari,
2. Pjesëmarrja e vogël në treg,
3. Janë të pavarur dhe të liruar nga kontrolli i pasurisë së tyre nga pronarët e jashtëm,
4. Vëllimi i caktuar i shitjës-deri në një kufi,
5. Vlera e aseteve,
6. Numri i punëtorëve.

Megjithate përkufizimi më i saktë është ai i Unionit Europian-i cili bazohet në numrin e
punëtorëve-dhe që i ndan në tri kategori;
1.Ndërmarrjet-bizneset mikrro 1-9 punëtor,
2. Ndërmarrjet-bizneset e vogla 10-49,
3.Bizneset e mesme 50-249 punëtor.

Banka Botërore i ndan:
1.Mikrondërmarrje 1-5 punëtor,
2.Ndërmarrje të vogla 6-25 punëtor,
3.Ndërmarrje të mesme 25-250 punëtor.

Specifikat e biznesit të vogel dhe të mesem Ekzistojn dallime të mëdha ndërmjet BVM dhe
atyre të mëdha, dhe pika kryesore ku duhet të nisemi është menaxhmenti... Parasegjithash
specifikat kryesore të BV që dallojn nga BM-janë
1.Marrja e shpejtë e vendimeve,
2. Fleksibiliteti më i madh,
3.Centralizimi më i madh gjatë marrjes se vendimeve,
4.Ndikimi i madh i pronarit
5.Planifikimi formal i thjesht
6.Participim i kufizuar i të punësuarëve në ndërmarrje, etj
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Karaketristikë e ndërmarrjeve të vogla janë inovacionet Zbulimet dhe inovacionet kryesisht
bëhën nga ndërmarrjet e vogla, ndërmarrjet e vogla janë burim kryesor i punësimit dhe atë
në SHBA, Kanada dhe Evropë Përhapja e BVM në Kosovë shikohet në tri faza;
1.Faza e par nga viti 1990-1993
2.Faza e dytë nga 1994-2000
3.Faza e tretë nga 2001 e deri sotë Ndërmarrjet e para private në Kosovë kanë filluar të
themelohen në vitin 1989 Intenziteti më i madh i tyre është arrit nga viti 1990 e deri me
1995.

BVM kan karakteristika të cilat mund njihen lehtë;
1. Fleksibilitet
2. Marrëdhënie direkte gjatë punës
3. Mundësia e punësimit
4. Menaxhimi nga një përson
5. Kapital i kufizuar
6. Pavarësia
(Shiroka Pula, n.d.)

2.1.5

Analiza SWOT në NVM

Kjo analizë ekonomike është një instrument shumë i dobishëm për hetimin dhe
identifikimin e faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm, të cilët kanë ndikimin e tyre në
zhvillimin e bizneseve.
Për të vlerësuar se çfarë potencial, mundësie ka një biznes ku do zhvilloj aktivitetin e vet
dhe cilët janë rreziqet dhe të metat, duhet të bëhet një analizë ekonomike, qe do na shërbejë
për të parë se si janë gjasat tona për të themeluar dhe zhvilluar aktivitet biznesi.
SWOT janë shkurtesa e marr nga anglishtja e që kane ketëkuptim: Strength – Fuqi;
Weakness - Dobësi; Opportunity – Mundësi; Threat – Kërcënime apo rreziqet.
•Fuqitë u referohen mundësive apo aftësive të cilat mundësojnë dhe lehtësojnë
zhvillimin e qëndrueshëm të NVM-ve.
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•Dobësitë janë mungesa apo deficite substanciale të cilat e pengojnë rritjen,
zhvillimin dhe mbijetesën e NVM-ve.
•Mundësitë janë shanse dhe raste të mira të cilat janë në dispozicionin e NVM-ve në
funksion të zhvillimit dhe të rritjes së tyre të mëtejshme.
•Kërcënimet paraqesin sfida të jashtëzakonshme, të cilat do të mund të pengonin

apo

linin prapa një fuqi të identifikuar apo do të mund të përshpejtonin një dobësi të caktuar
duke penguar në këtë mënyrë shfrytëzimin e mëtejshëm të mundësive të llojllojshme.
Situata e paqëndrueshme politike, shkalla në rritje e korrupsionit,etj..

Figura 1. Analiza Swot në NVM
(Collet, 1999)
2.1.6

Karakteristikat e ndërmarrjeve të regjistruara në TM1 2018

Në tremujorin e parë të vitit 2018 (TM1 2018) gjithsej janë regjistruar 2556 ndërmarrje.
Rritje për 33.1% e ndërmarrjeve të regjistruara vërehet krahasuar me tremujorinparaprak
(TM4 2017). Rënie për 10.3% të ndërmarrjeve të regjistruara vërehet nëse e krahasojmë
metremujorine njëjtë të vitit të kaluar (TM1 2017). Aktivitetet ekonomike më të preferuara
gjatë këtij tremujori ishin: tregtia me 722ndërmarrje të regjistruara (28.2%), prodhimi me
316 (12.4%),ndërtimtaria me 266ndërmarrje (10.4%), akomodim dhe aktivitete të
shërbimeve me ushqim me 247(9.7%), aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike 204
(8.0%) si dhe ndërsaaktivitetet tjera marrin pjesë në shkallë më të vogël.
9

Kategoria e numrit të punësuarve nga 1 deri 4 të punësuar përbën 2462 ndërmarrjeapo
96.3% të ndërmarrjeve të regjistruara, kategoria me 5 deri 9 me 57 (2.2%), 10 derinë 19 të
punësuar me 24 ndërmarrje (0.9%), 20 deri 249 të punësuar me 13ndërmarrje (0.5%),
ndërsa në kategorinë 250+ të punësuar nuk ka asnjë ndërmarrje tëregjistruara gjatë këtij
tremujori.
Sa i përket shtrirjes gjeografike të ndërmarrjeve të regjistruara në nivel të komunaveashtu si
në çdo tremujorë mbizotëron Prishtina me 705 ndërmarrje të regjistruara (shprehur në
përqindje 27.6%), Ferizaj me 224 (8.8%), Prizreni me 208 (8.1%), Pejame 147 (5.8%),
Gjilani me 144 (5.6%), Gjakova me 113 (4.4%) ndërsa, komunat etjera kanë numër më të
vogël të ndërmarrjeve të regjistruara në këtë tremujor.

Tabela 1. Numri i ndërmarrjeve të regjistruara dhe atyre të shuara sipas tremujoreve
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Tabela 2. Numri i ndërmarrjeve të regjistruara dhe atyre të shuara sipas viteve

Burimi: (Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM1 2018, 2018)
2.1.7 Menaxhimi i ndërmarrjes – Menaxhimi i riskut

Menaxhimi i riskut është një nga konceptet më të reja, por shumë me rëndësi në fushën e
menaxhimit, që ka të bëjë me identifikimin e analizës, vlerësimit dhe trajtimit e rrezikut të
shfaqjes së ndodhive të cilat mund të ndikojnë në realizimin e objektivave të një
institucioni.Pasiguria dhe mundësia e shfaqjes së dukurive të cilat pengojnë realizimin e
objektivave janë shoqërues i çdo aktiviteti pa marrë parasysh natyrën e tij.Në jetën e
përditshme ne ballafaqohemi çdo ditë me rreziqe të natyrave të ndryshme, ndaj të cilave
tentojmë të ushtrojmë të ashtuquajturin “kontroll mbi rrezikun”, si p.sh. kalimi i rrugës,
vozitja me makinë, humbja e vendit të punës, rritja e çmimeve, fatkeqësitë natyrore,
vjedhjet, etj. Si ne, ashtu edhe bizneset në procesin e zhvillimit të veprimtarisë së tyre,
shoqërohen me shumë rreziqe, të jashtme e të brendshme, rreziqe këto të cilat nëse nuk
menaxhohen rrezikojnë arritjen e objektivave afariste.
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Përgatitja për tu përballur me ndodhitë që mund të devijojnë realizimin e objektivave do ti
mundësoj biznesit që të shmang, reduktoj, transferoj apo të pranoj a të menaxhoj rrezikun.
Në këtë aspekt biznesi ka mundësi që të aplikoj strategji përmes të cilave parandalon,
detekton apo korrigjon ndodhjen e një ngjarje e cila mund të rrezikoj realizimin e
objektivave të saj.Përvoja e bizneseve të suksesshme ka treguar se menaxhimi i rrezikut
mundëson ruajtjen e pasurisë, rritjen e pasurisë dhe reputacionit pa marrë parasysh
fushëveprimin, duke marr për bazë faktin se rreziku jo vetëm që paraqet kërcënim, por ai
paraqet edhe shans (mundësi) në qoftë se me kohë biznesi përgatitet për ta trajtuar atë.
Duke pasur në konsideratë rëndësinë që ka menaxhimi i riskut, në përmasa botërore janë
hartuar standardet ndërkombëtare për menaxhimin e riskut të ndërmarrjeve. Këto standarde
përshkruajnë rëndësinë por edhe përgjegjësinë që kanë menaxhmenti ,por edhe personeli jo
vetëm për aksionet që ndërmarrin por edhe dështimet në realizimin e objektivave të biznesit
si dhe, rolin dhe përgjegjësinë që ka mbikëqyrja, kontrolli i brendshëm, komiteti i auditimit,
drejtori i riskut dhe institucionet tjera brenda biznesit për mbarëvajtjen e qeverisjes
korporatave për të siguruar ruajtjen dhe rritjen e vazhdueshme të pasurisë së biznesit.Derisa
në botë, çdo ditë kontribuohet në evoluimin shkencor, në gjetjen e metodave të reja të
përshtatshme për rritjen e kapacitetit, cilësisë dhe performances së ndërmarrjeve në treg,
duke ndikuar në mënyrë indirekte në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të shteteve madje
edhe kontinenteve, ne në Kosovë, Qeverisjen Korporative e hasim që nga pas lufta (1999) e
këndej dhe atë në një numër të kufizuar të ndërmarrjeve, gjoja së pjesa më e madhe e
bizneseve janë të vogla, dhe vetëm një numër i vogël i bizneseve mund të llogaritën si
biznese të mesme apo të mëdha, qoftë për nga madhësia e kapitalit me të cilin operojnë,
qoftë me numrin e punëtorëve që punësojnë.Kjo qasje e vonshme e Kosovës në konceptet
ekonomike moderne nuk do të thotë të ndaloj përshpejtimin e zënies së hapit në qasjen e saj
në konceptet e tjera siç është ky që po trajtojmë këtu, Menaxhimi i Riskut.Të dhënat nga
Agjensioni i Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë flasin se tani, në Kosovë operojnë 221
ndërmarrje të mesme, dhe 58 të mëdha, gjë që jep arsye të fortë që trajtimi i menaxhimit të
riskut duhet ta ketë peshën meritore, e jo të jetë një koncept anonim ashtu siç edhe
është.Fokusimi në këtë fushë mungon deri në atë masë, sa trajtimi secili trajtimi i tij do të

12

ndikonte pozitivisht në përmasa shtetërore.Përvoja e bizneseve kosovare flet se, në Kosovë,
pos që një departament i veçantë i menaxhimit të riskut nuk është pjese e asnjë biznesi
tjetër pos atyre financiare (edhe kjo rrallë herë ndodh), ekzistojnë mungesa të
konsiderueshme edhe në fushën e auditimit të brendshëm, e gjithë kjo si rrjedhojë e
pavetëdijes së individëve pronarë, për rëndësinë që kanë këto koncepte moderne në rritjen
dhe zhvillimin e paraqitjes së kompanive të tyre në tregun konkurrues.S`i rrjedhojë një
“pavetëdije” e tillë, sjell deri tek këputja e zinxhirit të vlerës në mes të ciklit jetësor të
kompanisë së caktuar. Shumë prej tyre shpëtojnë, por fakti se koha shëron të qarat
financiare, është perdja që ndanë ata nga lehtësimi i punës së tyre përmes instalimit të
këtyre koncepteve ekonomike moderne. më i madh i tyre në rrugën e zhvillimit të
ndërmarrjes.Ata prej të cilëve pritet iniciativë në njoftimin e shoqërisë biznesore për
stimulim të zhvillimit individual janë pikërisht këto institucione si Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë, organizatat joqeveritare si Oda Ekonomike e Kosovës, Aleanca Kosovare e
biznesit, Asociacioni i bizneseve të Kosovës, institucionet tjera shkencore si dhe të gjithë
individët ekspertë në fushën e ekonomisë, që e duan Kosovën shtet më të zhvilluar
ekonomikisht.

2.1.8

Barrierat e të bërit biznes në Kosovë

Kosova përfaqëson një ekonomi shumë te re, e cila përballet me sfida të konsiderueshme
politike dhe sociale. Pavarësisht rolit të madh që luajnë bizneset në ekonominë e Kosovës,
ato prapë se prapë përballën çdo ditë me një numër të madh të pengesave nga mjedisi
biznesor. Për shkak të kushteve të veçanta politike, Kosova ka qenë subjekt i kushteve
ekstreme të mjedisit biznesor, që në vazhdimësi kanë ndikuar në zhvillimin e bizneseve të
reja. Për shkak të një mjedisi të pafavorshëm për zhvillimin e biznesit dhe mungesës së një
kulture kreative sipërmarrëse, Kosovës ende i mungon aftësia për krijimin e ndërmarrjeve
inovative, të cilat janë kontribuesit kryesorë në krijimin e vendeve të punës në ekonomitë e
zhvilluara dhe në ato perëndimore. Në vendin tonë dominojnë bizneset tregtare krahasuar
me ato prodhuese dhe shërbyese. Konsiderohet se vetëm 10% e NVM-ve janë ndërmarrje
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prodhuese. Zhvillimi i biznesit prodhues në përgjithësi, nuk është në përputhje me
mundësitë materiale dhe kadrovike që i ka vendi ynë. Ekzistojnë probleme në zhvillimin
regjional të biznesit privat. Atë e zhvillojnë kryesisht pronarët në bazë të kapitalit të kursyer
nga anëtarët e familjes që përkohësisht punojnë në botën e jashtme. Formimi dhe zhvillimi i
bizneseve të reja, kryesisht motivohet për realizimin e fitimit, realizimin e të ardhurave
personale të pronarëve, menaxherëve, etj. Në mesin e shumë barrierave si barriera më të
rëndësishme që pengojnë bizneset, e në veçanti NVM-të, që të arrijnë potencialin e tyre të
plotë, konsiderohen të jenë: informaliteti në ekonomi, korrupsioni dhe konkurrenca jo
korrekte, barrierat financiare, mungesa e ligjeve, mungesa e energjisë elektrike, etj

Barrierat financiare janë perceptuar nga bizneset, si barrierat më shqetësuese për
zhvillimin e aktivitetit të tyre. Fondet e pamjaftueshme financiare ndikojnë edhe në
zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme ekzistuese, por edhe në themelimin e
ndërmarrjeve të reja. Kufizimet financiare kanë qenë gjithmonë pengesë e madhe për
ekonomitë në tranzicion. Edhe në Kosovë, NVM-të janë nën presion nga kufizimet
financiare dhe nga tregu i papërsosur. Siç dihet edhe nga hulumtimet, kostoja e lartë e
financimit ka dalë të jetë barriera më problematike në listën e barrierave dhe më së shumti
për shkak të normave të larta të interesit të aplikuara nga institucionet financiare. Normat e
larta të interesit kanë kufizuar bizneset në Kosovë, duke ju kufizuar mundësinë e tyre që të
zgjerojnë aktivitetin biznesor dhe të gjenerojnë vende të reja të punës. Duke marrë parasysh
faktin se kreditë bankare në Kosovë përbëjnë të vetmin burim financimi për bizneset,
atëherë është e dukshme që barrierat financiare të lidhën vetëm më sistemin bankar. Si
barriera më të rëndësishme financiare konsiderohen të jenë: - normat e larta të interesit pamundësia për kredi afatgjata - kolaterali i kërkuar nga bankat - burokracia e bankave informacion jo i plotë financiar mbi kredinë e kërkuar, etj. Normat e larta të interesit e
zvogëlojnë interesimin e bizneseve për kredi, gjë që ndikon në zvogëlimin e investimeve.
Investimet e vogla nuk e mundësojnë krijimin e vendeve të reja të punës dhe e
pamundësojnë zhvillimin ekonomik. Bankat komerciale në vitet e fundit kanë ulur normat e
interesit për kreditë, krahasuar më vitet e mëparshme, mirëpo ende mbetet një diferencë e
lartë në mes të normave të interesit në kredi dhe depozita, duke ditur faktin se normat e
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interesit për depozitat në Kosovë janë shumë të ulëta. Problem tjetër paraqet edhe
pamundësia për kredi afatgjata si kufizim për NVM-të. Kur NVMtë arrijnë të sigurojnë
financim prej bankave, atyre fillimisht ju ofrohet kredi afatshkurtër. Me qëllim marrjen
përsipër dhe realizimin e investimeve produktive, ndërmarrjet kanë nevojë për financim
afatgjatë. Kreditë afatgjata janë më të arritshme për ndërmarrjet e mëdha, ndërsa për NVMtë është më e zakonshme të marrin kredi afatshkurtra, si mundësi më e lehtë e sigurimit të
kësaj forme financimi. Vështirësi shumë të madhe për marrjen e kredive nga bankat
komerciale, paraqet edhe kërkesa e madhe për kolateral. Kosova renditet si shtet me normë
të lartë të kolateralit në raport më kredinë e lëshuar. Raporti kolateral-102 kredi,
respektivisht raporti i mbulimi të kredive me kolateral në Kosovë, për vitin 2012 ishte
236.1% e që është ndër më të lartat në regjion (mesatarja në rajon është 126.6%). Një tjetër
pengesë të rëndësishme paraqet edhe mungesa e stabilitetit ekonomik në vend. Mungesa e
stabilitetit përbën një pengesë shumë të rëndësishme në mundësitë e NVM-ve për financim,
veçanërisht në vendimin e tyre për hua afatgjata. Mungesa e stabilitetit ekonomik
shoqërohet me norma të larta të inflacionit dhe ndryshime të mëdha në kurset e këmbimit.
Përmirësimi i qasjes në financa për të gjitha bizneset synohet të arrihet përmes zgjerimit të
produkteve financiare, tërheqjës së fondeve nga diaspora dhe përmes ofrimit të trajnimeve
mbi qasjen në financa për bizneset. Masat për përmirësimin e qasjes në financa, në mesin e
shumë reformave, duhet të përfshijnë edhe reformimin e sistemit kadastral, sistemin e
regjistrimit të kolateraleve dhe të kredive dhe zbatueshmërinë e borxhave në raport më
kolateralet. Informaliteti (Korrupsioni dhe konkurrenca jo korrekte). Ekonomia joformale
pengon konkurrencën e drejtë dhe rritë kostot relative të bizneseve që operojnë në sektorin
formal. Kosova në përgjithësi përballet me informalitet të lartë dhe evazion fiskal, ku një
pjesë e madhe e qarkullimit të bizneseve nuk deklarohet në organet tatimore. Kjo gjendje
është krijuar për shkak të një periudhe të gjatë të funksionimit ekonomik në mënyrë
paralele dhe jo strukturore. Efektet e ekonomisë informale prekin çdo aspekt të rregullimit
social dhe ekonomik në Kosovë. Informaliteti dobëson besimin ndërmjet bizneseve dhe
institucioneve financiare dhe shkakton dobësimin e marrëdhënieve në mes bizneseve dhe
bankave. Në shumicën e rasteve, NVM-të nuk kanë pasqyra financiare dhe kjo rritë
vështirësitë e bankës për të konstatuar aftësinë e këtyre ndërmarrjeve për të shlyer kredinë.
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Përmirësimi i raportimit financiar nga vetë ndërmarrjet, aplikimi i arkave fiskale, do të
ndikonte pozitivisht në rritjen e besimit të bankave ndaj këtyre bizneseve duke ndikuar
kështu në zvogëlimin e shpenzimeve për monitorimin e raporteve financiare të bizneseve
nga bankat. Konkurrenca jo korrekte e shkaktuar nga evazioni fiskal dhe praktikat tjera jo
formale, është shumë e dëmshme për zhvillimin e sektorit privat. Kjo krijon ambient që i
pengon firmat e reja, legale dhe inovative të rriten dhe të krijojnë vende të reja pune në
treg. Për më tepër, dërgon sinjale negative tek investitorët e huaj, duke i dekurajuar ata që
të investojnë në Kosovë. Kontratat joformale të punës dhe evazioni sistematik i
kontributeve të sigurimeve shoqërore dobëson mbrojtjen e punëtorëve dhe redukton
përfitimet sociale për ta. Kjo ka ndikim negativ në buxhetin e vendit dhe në tërë
infrastrukturën e shoqërisë për shkak të të ardhurave në rënie dhe reduktimeve pasuese në
ofrimin e shërbimeve të duhura publike

Mungesa e ligjeve. Ligjet formojnë një shtresë thelbësore të fondacionit për një sektor
privat të shëndetshëm. Pa një kuadër transparent dhe një sistem administrativ ligjor,
zhvillimi i sektorit privat nuk mund të funksionoj si duhet. Niveli jo i kënaqshëm i zbatimit
të ligjit është identifikuar si një nga sfidat kryesore më të cilin përballet sektori privat në
Kosovë. Ligjet nuk janë duke gjetur zbatim të plotë në vendin tonë dhe gjykatat janë
ngarkuar me një numër të madh të çështjeve të pazgjidhura. Si bizneset ashtu edhe
investitorët e huaj kërkojnë ambient stabil dhe sundimin e ligjit në rastet kur mendojnë të
investojnë, përndryshe investime e tyre do të ishin të pasigurta. Për bizneset në Kosovë,
ende mbetet problem furnizimi me energji elektrike, edhe pse vitet e fundit është bërë një
përmirësim i dukshëm në këtë drejtim. Përmirësimi i furnizimit më energji elektrike është
prioritet për lehtësimin e kushteve për afarizëm dhe ngritjen e prodhimtarisë vendore.
Kosova duhet të ndjekë shembullin e shteteve të zhvilluara sa i përket mbështetjes së
sektorit privat. Çdo vend i zhvilluar i jep rol shumë të rëndësishëm krijimit të një klime të
favorshme biznesore dhe të përshtatshme për zhvillimin e NVM-ve, duke i eliminuar
barrierat që i pengojnë ato të rriten dhe të zhvillohen. 0% 20% 40% 60% 80% 100%
European and Central Asia Southeast Europe Kosovo, Kosova është ende në një fazë
kalimtare, ku zhvillimi i sektorit privat pritet të luaj rol kyç në rrugën drejt një ekonomie
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moderne me treg të lirë dhe rritje ekonomike. Zhvillimi i bizneseve, se bashku me
ristrukturimin dhe privatizimin e ekonomisë është vlerësuar prej kohësh si një prej
parakushteve kryesore në realizimin e qëllimeve strategjike për zhvillimin ekonomik të
vendit. Një ndër shtyllat, në të cilën duhet mbështetur Kosova në rrugën e saj drejt
integrimeve rajonale konsiderohet të jetë zhvillimi i sektorit privat më NVM të forta dhe të
shëndosha. Formimi dhe zhvillimi i bizneseve të reja do të kontribuoj në rritjen e punësimit
dhe në pajisjen e tregut më produkte dhe shërbime të ndryshme. (Shiroka Pula, n.d.)

2.1.9

Rëndësia e NV dhe NM në ekonominë e tregut

Çdo ditë e më shumë po shtohët rëndësia e ndërmarrjeve të vogla, në saje të
karakteristikave që i kan (inovacionet, fleksibiliteti, etj) Në literaturën e shteteve më të
zhvilluar veçohen katër faktor të kontributit të NV dhe NM në ekonomin e tregut, e ata
janë:
1. Kontributi në proceset e ndryshimeve teknologjike,
2. Kontributi në sjelljen e konkurencës së shëndosh,
3.Hapja e vendëve të reja të punës,
4.Oferta e pasur e prodhimeve në tregun vendor Karakteristikë kryesore konsiderohet
punësimi

Në bazë të kësaj mund të konkludohet;
1.NV fitojn një rëndësi gjithnjë e më të madhe në ekonomin e tregut,
2.Rëndësia e NV reflektohet në hapjen e vendeve të reja të punës.
3.Rol trëndësishëm kan në fushën e inovacionit, përmirësimin e strukturave ekonomike, etj
4. Kontribojn në efikasitetin ekonomik të ekonomive nacionale si dhe në shkëmbimet
ndërkombëtare...
5.NV bëhën të përshtatshme për afrimin e njohurive te reja.

Bizneset e vogla dhe bizneset e mëdha
a) Disa mendojn se BV përpiqen ta shmangin ballafaqimin e drejtperdrejt me BM ne treg.
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b) Grupi i dyte mendon se BV janë konkurente e drejtpërdrejt në treg të BM në produkte të
njëjta dhe shërbime të njëjta.
Të paret mendojn se ekziston një dualitet-që BV realizojn një aktivitet ndaras nga BM -të
dytet shperndarja e bizneseve sipas madhesis është rrezulltat i posedimit të ndonjë pasurisë
të kufizuar specifike të prodhimit me von sipas Notebom-it ky koncept është
komplemonterik-ai siguron se BV dhe BM janë të sukseshme në fazë të ndryeshme të
adaptimit të të teknologjisë dhe ciklin jetsor të produktit.
• Sipas tij BM janë më të mira në prodhimin e teknologjive të reja bazike, BV janë më të
vogla në transformimin në produktet e reja për treg.
• - megjithatë ekziston një lidhshmeri në mes tyre dhe kooperimit.
• Në këtë kontest Wod (1991) potencon dy aspekte:
1. Edhe në ato industri në të cilat BV gjinden me numër të madh BM janë ata te cilat
vendosin kushtet për rritje të industrisë,
2. Një pjes e madhe e furnizimit të BM me lënd të parë dhe produkte realihzohen nga
bizneset e krijuara si rrezultat i shkëputjes së tyre nga BM (Shiroka Pula, n.d.)

2.2

Mjedisi Ndërkombetar

Për hyrje në tregjet e huaja kërkohen strategjitë që nënkuptohen si plane për veprime në të
ardhmen. Strategjitë paraqesin një qasje komplekse me teknika dhe taktika që janë të
përshtatshme dhe fleksibile të cilat mbizotrojnë në tregjet ndërkombëtare.
Duke marrë parasysh faktin se bizneset e ndërmarrjeve kanë ngjashmëri të theksuara
ndërmjet vete, shtrohet domosdoshmëria e hartimit dhe zbatimit të strategjive të
diferencuara, ashtu që ndërmarrjes t’I mundësohet hyrja më leht në tregjet e huaja dhe
arritjen e qëllimit të caktuar.

2.2.1 Mjedisi Politik

Secili shtet ka sistemin e vet politik nga i cili varen edhe NVM-të. Sistemi politik mund të
jetë i njejtë ose i ngjashëm me atë të ndonjë shteti tjetër, por edhe mund të jetë i ndryshëm.
18

Ajo që duhet të merret parasysh është se faktori politik, edhe pse duket se është i njejtë me
faktorin juridik, përsëri ndryshon për derisa faktori politik i një vendi vërehet në partinë
politike dhe interesat e tyre në marrjen e vendimeve të caktuara. Edhe përkundër
ndryshimeve të këtyre dy faktorëve, ekzistojnë lidhshmëri për faktin që politika në të
shumtën e rasteve është udhërrëfyes i faktorit juridik.
Faktori Politik ka ndikkim të madh posaqërisht në ndërmarrjet e orientuara në tregjet e
huaja, të cilat ballafaqohën me disa lloje të politikave:
-Politika e vendit të huaj,
-Politika e vendit të vet, dhe
-Politika Ndërkombëtare
Politika e vendit të huaj mund të jetë stabile dhe jostabile. Varësisht se cfarë është politika e
vendit të huaj, i tillë do të jetë edhe tregu i huaj. Dihet që investimet janë të varura nga
stabiliteti politik i një vendi.
Për dallim nga politika e vendit të huaj, politika e vendit është politikë në vendin ku gjendet
ndërmarrja, ndërsa politika ndërkombëtare shpreh marrëdhëniet e ndërsjellta në mes të
shumë vendeve të botës.
Në faktorin politik të një vendi, ndikim ka edhe struktura politike e vendit e cila mund të
vërehet perms:
-Partive politike,
-Rolit të qytetarëve,
-Grupeve të caktuara me interes të veqant politik.
Sistemet me struktura politike në një vend mund të jenë: të hapura dhe të mbyllura. Në
sistemin politik të hapur bënë pjesë demokracia dhe qeverisja parlamentare, ndërsa sistemin
politik të mbyllur e përbëjnë monarkia absolute në të cilin roli i partive politike dhe
grupeve tjera me interes është i vogël dhe diktatura ku dominon politika e një partie që
është e pranishme në sistemet socialiste. (Rrustemi, 2007)
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2.2.2 Mjedisi Ligjor

Cdo shtet e posedon infrastrukturën ligjore e cila është në lidhmëri të ngushtë me faktorin
politik. Në shtetet e pazhvilluara, faktori juridik nuk funksionon në formën efikase, prandaj
edhe rreziqet janë më të mëdha të cilat shpeshherë shoqërohen me trazira të ndryshme.
Në disa shtete veprojnë nënsistemet juridike të cilat mundohen të zbusin situatat e tilla.
Nënsistemet e tilla juridike janë:
-E drejta Kontinentale Evropiane (përfshinë 70 shtete)
-E drejta Socialiste,
-E drejta Islame (përfshinë 27 shtete)
-E drejta Anglosaksone (përfshinë disa shtete si SHBA, Britaninë e Madhe, Kanadën si dhe
26 shtete që kanë qenë pjesë përbërëse e Komonveltit).
Mangësitë e sistemeve juridike. Sistemet ligjore janë shumë të rëndësishme për secilin vend
dhe secilin treg, kështu që mangësitë ose të metat e tyre paraqesin:
-Problemin e Juridiksionit,
-Problemin e Falsifikimit,
-Problemin e Mitos dhe Korrupsionit,
-Problemin e Eksterritorialitetit, dhe
-Problemin e Tregut të Zi.

Problemi i Juridiksionit paraqet një shqetësim për të gjitha shtetet që vjen si pasojë e
mungesës së sistemeve unike juridike botërore për rregullimin e qështjeve kryesore të
mbarvajtjes së biznesit.
Problemi i falsifikimit është I përhapur në shumë vende të botës me intensitet të ndryshëm.
Shpesh tregjet devalvohen për arsye se konsumatorët ndeshen me produkte të falsifikuara.
Problemi i Mitos dhe Korrupsionit, është i shfaqur afërsisht në të gjitha vendet, por me
emertime të ndryshme për faktin se në të gjitha vendet e botës ndodhin shkelje të ligjeve
juridike.
Problemi i Eksterritorialitetit, paraqet dimensionin juridik rregullues sipas së cilës shteti
zbaton rregullativën e vet juridike dhe aktivitetet jashtë vendit të vet. (Rrustemi, 2007)
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Problemi i Tregut të Zi, është dukuri negative ngaqë importuesit me forma kontrabanduese
mund të importojnë produkte pë nevojat e tregut vendor. Ky lloj tregu dëmton funksionimin
e tregut adekuat kështu që duhet vendosur rregulla ligjore për ndalimin e këtyre veprimeve.

2.2.3 Mjedisi Kulturor

Kultura është element që zë vend të rëndësishën në NVM-të. Mendohet se kultura nuk
është asgjë tjeter vetëm tërësia e zakoneve dokeve dhe traditës së një populli. Cateora dhe
Gahuri (1999), kanë theksuar se kultura përfshinë shumë elemente të cilat klasifikohen
sipas fushës së veprimit si:
-Kultura Materiale
-Kultura Sociale
-Gjuha
-Estetika
-Religjioni
Kultura Materiale, është factor me ndikim ndërkombëtar. Niveli i zhvillimit të shoqërisë
varet nga zhvillimi ekonomik i një vendi. Kultura Sociale, gjithashtu është faktor me
rëndësi të cilën e përbëjnë sjellja, morali, zakoni, tradita etj. Gjuha është mjet me anë të së
cilës kuptohen njerëzit, njëri me tjetrin. Ekzistojnë lloje të ndryshme të gjuhëve dhe këto
ndryshojnë varësisht nga përdorimi i tyre psh. Gjuhë amëtare, gjuhë programimi, gjuhë e
huaj, gjuhë e të shurdhërve, etj.
Estetika, mendohet se estetika është element që nxit dhe tërheq vëmendjen e
konsumatorëve. Duke u bazuar në fjalorë me fjalën estetikë kuptohet shkenca që studion të
bukurën në natyrë dhe jetën shoqërore. Religjioni, është element i kulturës që ndikon në
NVM.
Qëllimi i kompanive (bizneseve) është rritja e fitimit ndërsa e ekonomisë nacionale rritja
ekonomike. (Rrustemi, 2007)
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2.3 Karakteristikat e Përgjithshme të ekonomisë së Kosovës

Tranzicioni politik në Kosovë mund të thuhet se ka filluar në fillim të viteve 1990-ta kur u
shpërbë Lidhja Komuniste si parti Moniste, por në kuptim më të plotë të këtij tranzicioni
mund të flitet vetëm prej fillimit të shekullit XXI.
Në fakt pavarësisht se pluralizimi ishte lejuar, Kosova ishte në rrethana okupimi nga Serbia
gjatë tërë asaj decenie. Në lëminë ekonomike situate ishte edhe më e përkeqësuar pasi që në
shumicën e ndërmarrjeve shoqërore ishin futur masat e dhunshme. Vetëm pas intervenimit
të NATO-s dhe instalimit të Misionit të Përkohshëm të Administratës së Kombeve të
Bashkuara (UNMIK-ut) ishte të themeloj një kuadër ligjor, dhe për të bërë këtë, përpos
rregulloreve të tij u thirr edhe në zbatueshmërin e disa ligjeve nga e kaluara e KosovësJugosllavisë dhe Serbisë që nuk ishin diskriminuese.
Ekonomia e Kosovës është thuajse më e pazhvilluara në Europë. Ajo filloi tranzicionin për
në ekonominë e tregut me një vonesë për një dekadë në krahasim me shumicën e vendeve
të tjera në Europën Qëndrore dhe Lindore (EQL). Përveq kësaj baza e asaj që ekzistonte u
shkatërrua në fundshekullin e 20-të. Krahas donacioneve të shumta për rindërtim nga
vendet e huaja, filluan edhe përpjekjet për themelimin e sistemit bankar.
Kosova ka të ardhme për kokë banori relativisht të vogla në vlerë nominale prej 3,126
Euro, sipas vitit 2015. Papunësia ende është e lartë dhe sillet mbi35 përqind e fuqisë
punëtore, cka është pjesërisht edhe problem i trashëguar nga e kaluara për një kohë të gjatë.
Bilanci tregatr i Kosovës është negative, ku eksporti mbulon vetëm mbi 12 përqind të
importit, por me synimin për t’u rritur. Kriza globale financiare është ndier edhe në
Kosovë.
Ekonomia e Kosovës është duke bërë një përparim të vogël dhe përballet me disa
përpjestime ekonomike. (Rrustemi, 2007)
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2.3.1 Bilanci negative tregtar (shkaqet dhe pasojat)

Kosova gjithmonë ka pasur bilanc negative tregtar, të dhënat tregojnë se deficiti tregtar i
Kosovës ka shkuar vazhdimisht

duke u thelluar në vëllim dhe me një trend të vogël të

përmirësimit në përqindje. Së pari Kosova trashëgoi një ekonomi të shkatërruar, krahas
kësajishin humbur edhe tregjet e huaja, sidomos në ish-Jugosllavi. Së dyti, pavarësisht
konsolidimit, dolën pengesa për eksportuesit kosovarë në disa shtete si Serbi, BosnjëHercegovinë. Së treti, ndoshta kryesorja konkurrenca e madhe në tregje dhe fluksi i madh i
importeve në Kosovë, ku ndërmarrjet kosovare e kanë të vështirë të konkurrojnë edhe në
tregun vendor. Së katërti, standardet e cilësisë së kërkuara për shumicën e produkteve dhe
subvencionet për shumë produkte ushqimore në vendet të cilat i eksportojnë ato produkte
në Kosovë.
GDP-ja (Gross Domestic Product – Bruto Produkti Vendor), vazhdon të rritet por me një
dinamikë që mund të cilësohet e pamjaftueshme për të bërë ndryshime të dukshme në
zhvillimin ekonomik. Gjatë periudhës të cilës i referohet tabela është vërejtur edhe rënia e
ndihmës financiare nga jashtë. Në të njejtën kohë duket se për shkak të kësaj rënie të
financimit nga jashtë që vie kryesisht nga organizatat ndërkombëtare dhe agjencionet e
shteteve të ndryshme janë rritur dërgesat monetare të emigrantëve në Kosovë.
Specifikë e dominimit të mikro ndërmarrjeve është se kanë strukturë të thjeshtë
organizative me numër shumë të vogël të punëtorëve, dhe në shumicën e rasteve pronari i
firmës është edhe pronari i saj. Te numri tjetër më i vogël i ndërmarrjeve të madhësisë së
mesme dhe të madhe, pronësia deri diku është e ndarë nga qeverisja. Këto poashtu dallohen
nga mikro ndërmarrjet jo vetëm në madhësi por edhe nga mënyra e ndërmarrësisë,
qeverisjes, aftësisë për të prodhuar.
Në profilizimin e ndërmarrjeve në rritjen dhe zhvillimin e tyre ka ndikim të theksuar e
shpesh edhe vendimtar institucionet e shtetit dhe situata në treg. Gjithsesi në këtë ndërlidhje
ndikojnë edhe iniciativat ndërmarrëse. Shteti në ekonominë e tregut në Kosovë, është
rregullator ose i përcakton rregullat e lojës, kornizën ligjore dhe zbatimin e saj, politikat
ekonomike siq është ajo fiskale, strategjitë e zhvillimit, agjencionet për mbështetjen e
bizneseve, etj. (Rrustemi, 2007)
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2.3.2 Sa e mundësojnë dhe e pengojnë zhvillimin e ndërmarrësisë rregullat e shtetit

Kosova është duke bërë një lloj integrimi tregatar ekonomik kryesisht rajonal ose me vende
të Evropës Juglindore. Megjithatë edhe kostoja e këtij (ri)integrimi duket e lartë dhe me
pengesa të shumëta. Lëvizshmëria e mallërave dhe e njerëzve nga Kosova është kufizuar në
disa shtete të ish Jugosllavisë (sidomos nëpër Serbi dhe Bosnjë Hercegovinë), dhe disa
shtete të Bashkësisë Europiane (BE) që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.
Me pranimin e Bullgarisë dhe Rumanisë në Bashkësinë Europiane (BE), prej vitit 2007,
Ballkani Perëndimor e gjen vetën të rrethuar nga BE-ja. Përkundër se rrethina politike ende
është e brishtë përparimi në bashkëpunimin ekonomik është duke fituar një rëndësi përmes
marrëveshjeve bilaterale të tregtisë së lirë, të cilat kohëve të fundit u zëvendësuan me një
marrëveshje të vetme të përbashkët – Marrëveshja e Evropës Qëndrore për Tregti të lirë
(CEFTA). Kjo marrëveshje lehtëson rrugën për hyrje për hyrje në BE, dhe mirëqenie më të
mire ekonomike.
Eksporti në strukturë ose raport ndaj importit ka arritur diqka më shumë se gjysma e asaj që
ishte më 1987. Mirëpo, këtu tani përfshihet edhe eksporti në shtetet e pavarura që dolën nga
ish Jugosllavia që në të kaluarën llogaritjes si tregti e brendshme. Në vëllim të përgjithshëm
të eksportit gjatë vitit 2011 në vlerë prej 96,420.00 euro. Shqipëria dhe tri vende të ish
Jugosllavisë (Maqedonia, Serbia dhe Mali i Zi) marrin pjesë me mbi 25. Eksporti i Kosovës
në vendet e ish Jugosllavisë duket me strukturë më të përmirësuar, por në raport me
importin prej të njejtave vendeve shumë më i disfavorshëm ose deficit tregtar më të
përkeqësuar.
Një partner i rendësishëm në shkëmbimet tregtare të Kosovës tani është Shqipëria,
kryesisht vetëm në eksport. Eksporti i Kosovës në shqipëri për vitin 2011 përfaqësonte 11%
të vlerës së përgjithshme dhe kjo është paraqitur si rritje nga viti paraprak si në vlera
absolute ashtu edhe në përqindje. (Rrustemi, 2007)
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Qëllimi i këtij hulumtimi është që unë si ideatore dhe implementuese të vi me disa
rekomandime që në të ardhmen do të ndikonin në rregullimin dhe stabilizimin e NVM-ve
në Kosovë.
Objektivi primar i këtij hulumtimi është që nga të dhënat e marrura nga pyetsoët dhe
anketat tona të shpjegojmë se si do të funksionojnë NVM-të të posa themeluara, dhe si
funksionon një ndërmarrje e cila veq është në fazat e saj zhvillimore apo ndoshta edhe në
fazat kritike.
Krijimi i një pasqyre të qartë për vizionet, planet, strategjitë, synimet dhe qëllimet afatgjata
të Ndërmarrjeve publike. Identifikimi, kuantifikimi dhe kualifikimi i ndryshimeve në
strukturën organizative dhe menaxheriale në Ndërmarrjen Publike.
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4. METODOLOGJIA
Metodologjia e hulumtimit e përdorur në këtë punim konsiston në kombinimin e të dhënave
primare dhe sekondare. Mbledhja e të dhënave primare, për të realizuar pjesën empirike të
studimit, është arritur përmes një anketimi të kryer me 300 biznese në Kosovë. Pjesa
kryesore dhe më e madhe e bizneseve të përfshira në studim, i përkasin sektorit të
bizneseve të vogla dhe të mesme, si pjesë shumicë e bizneseve në Kosovë. Anketimi është
realizuar përmes pyetësorëve dhe ka përfshirë rreth 70% të qyteteve të Kosovës, si
pamundësi për shtrirje më të gjerë. Objektiv i këtij anketimi ka qenë marrja e
informacioneve mbi faktorët pengues të veprimtarisë biznesore në Kosovë dhe efektet
negative të shkaktuara si rezultat i ekzistencës së këtyre faktorëve. Pyetjet e pyetësorit kanë
qenë kryesisht të strukturuara dhe me zgjidhje të shumëfishta, dhe u hartuan në atë mënyrë
që të ishin të qarta dhe të mos keqinterpretoheshin nga subjektet e anketimit. Renditja e
pyetësorit është përpiluar në atë mënyrë që të fillohet me pyetje të përgjithshme mbi
veprimtarinë e këtyre ndërmarrjeve, e pastaj të vijohet me pyetje më të ngushta që lidhën
direkt me subjektin e temës. Anketimi është bërë me personat përgjegjës të ndërmarrjeve,
me pronarët apo menaxherët. Arsyeja e komunikimit vetëm me personat përgjegjës të
këtyre ndërmarrjeve ka qenë marrja e informacioneve më të sakta lidhur me aktivitetet e
përgjithshme të këtyre ndërmarrjeve. Këto të dhëna të mbledhura përmes këtij anketimi, me
pas janë përpunuar dhe janë analizuar përmes programit SPSS. Ndërsa përmes të dhënave
sekondare kemi identifikuar sfondin teorik të temës. Për mbledhjen e këtyre të dhënave,
kanë shërbyer literatura të ndryshme dhe raporte mbi gjendjen e bizneseve në Kosovë. Këtu
përfshihet edhe studimi i librave dhe artikujve të ndryshëm nga konferencat kombëtare dhe
ndërkombëtare. Të dy këto tipa të të dhënave, si primare ashtu edhe ato sekondare na kanë
mundësuar arritjen me sukses të objektivit të punimit dhe kanë mundësuar realizimin me
sukses të tij. Për realizimin e punimit janë shtruar këto pyetje kërkimore, ku pjesa empirike
e studimit është kryesisht shtjellim në përpjekje për t’i dhënë përgjigje këtyre pyetjeve:
• Ndermarrjet e vogla dhe te Mesme ne Kosove, sa rrisin punesimin?
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• Cilat janë barrierat më të rëndësishme që vështirësojnë punën e bizneseve në Kosovë?
• Çfarë efektesh negative sjellin këto barriera në veprimtarinë e bizneseve në Kosovë?
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Në këtë tem diskutohen rezultatet nga literature e shqyrtuar, dhe nga pyetësoret me pyetjet
konkrete ku paraqiten diskutimet kryesore të pyetjes hulumtuese, duke perfshirë studimin
dhe hulumtimin në lidhje me NVM-të në Kosovë, dhe rritjen e numrit të të punësuarve.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Gjatë këtij studimi dhe hulumtimi, jam munduar të trajtoj si një tem shumë serioze e cila ka
shume rëndësi posaqërisht në vendin tone.
Jam munduar të perfshi pjesen më të rëndësishme, pra fillimin e një ndërmarrjeje ndikimin
e saj dhe të gjitha sfidat të cilat e percjellin jetëgjatësinë e një NVM-je.
Në fund të fundit mund të konstatojmë se ndërmarrjet në Kosovë janë shumë të reja dhe
nuk kanë ndonjë përvojë të madhe të trashëguar nga koha e gjatë e ekzistencës së tyre. Nga
ky hulumtim del se vetëm 8% e këtyre ndërmarrjeve janë të trashëguara nga familja që e që
vetëm këto mund të japin mundësinë se ekzistojnë nga një periudhë e gjatë kohore.
Barrierat në Biznes Përkundër disa përmirësimeve të ambientit të të bërit biznes sidomos
nga aspekti legjislativ që është dëshmuar edhe me rangimin e Kosovës në Indexin e Bankës
Botrore të të Bërit Biznes, ambienti për biznes në Kosovë, mbetet i karakterizuar, nga
korrupsioni dhe konkurrenca jo lojale. Këto barriera mbesin të njëjta, dhe pa ndonjë dallim
substancial, gjatë pesë vjecarit të fundit. Menjëherë pas lufte bizneset kosovare ankoheshin
per mungesen e rrymës dhe ceshtjet tjera infrastrukturore. Me adresimin e këtyre
problemeve në një masë të mjaftueshme, bizneset më shumë i orientojnë ankesat e tyre kah
faktorët që lidhen me aspektin institucional dhe ligjor. Në fakt, është detyrë e institucioneve
qoftë atyre kombetarë apo lokale të ofrojnë kushte të barabarta për të gjithë akterët në treg.
Megjithatë, kjo nuk është duke ndodhur, për arsye se ende bizneset vazhdojnë të ankohen
lidhur me konkurrencën jo lojale dhe korrupsionin si disa nga barrierat më të mëdha të të
bërit biznes.
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